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ABSTRAKT
E gjithë ideja është udhëhequr nga parimi i krijimit të një hapsire të lirë universale. Njeriu me vet
faktin e ekzistencës së tij fiton të drejtën e të qenurit në hapsirë, kudo. Kjo na ka drejtuar drejt një
objekti i cili është i hapur për të gjithë, pa dyer, pa barriera, i mbyllur vetëm për aq sa për të ofruar
mbrojtje natyrore nga agjentët atmosferik por thellësisht i lirë për tu aksesuar në çdo moment në
të gjitha hapsirat përbërëse të tij. Edhe pse një objekt dedikuar religjionit të krishterë, elementët
simbolik religjioz, si kryqi, nuk vijnë përmes formales. Ato lindin natyrshëm si rrjedhojë e
vendosjes së elementëve parësore të formësimit të hapsirës, siç janë muret dhe tavani. Çarja në
murin fundorë të sallës së lutjeve dhe tërheqja e tavanit duke e lënë depërtimin e dritës natyrore në
pjesën fundore të saj, mundëson që publiku në shikimin në perspektivë nga thellësia e sallës, ta
përjetoj kryqin në pjesën fundore të saj i cili vje si kombinim i të çarave në murë dhe tavan. Kjo
mënyrë ku kryqi nuk është element fizik i ndërtuar si një artefakt brenda hapsirës arkitektonike
por është pjellë e lojës arkitektonike, mundëson që rrëfimi religjioz të mos zhvillohet përmes
elementëve simbolike religjioze duke lënë anash arkitekturën, por bënë pikërisht të kundërtën shpaloset përmes arkitekturës. Në kuptimin teknologjik-konstruktiv, objekti është i tëri një
strukturë prej betonit të armuar të pigmentuar me ngjyrë të kuqe. Kjo, në njërën anë për të imituar
materialin lokal me blloqe të dheut, dhe në anën tjetër të gëzoj aftësi më të mira konstruktive.

ABSTRACT
The whole idea was headed towards creating one universal- free space. Human being by the fact
of its existence has the undeniable right of participating in the space, everywhere. This principle
oriented us towards a building which is opened for everyone, without doors, barriers… It is closed
as much as it's necessary to protect its participants from atmospheric conditions, but deeply opened
and accessible anytime by anyone. Despite the fact that the building is dedicated to the particular
religious Christian community, the religion symbol, such as cross, is designed to reflect in a more
of a natural way. The symbol comes very naturally shaped by the main architectural elements such
as walls and ceiling. The light reflecting through the gaps of the vertical (frontal) and horizontal
(ceiling) walls is perceived as a three-dimensional cross. As a result, the symbol is not constructed
as a concrete, physical artifact placed within the architectural space, however they came as the
direct result of architectural approach. The building is designed on red pigmented concrete, known
to be familiar with the local traditional mud bricks, however with stronger constructive
characteristics.
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1.0 HYRJE
Kjo temë diplome për trajtim ka objektet fetare, e në theks të veçantë “Kishëzën”. Projekti është
njëherit i zhvilluar në kuadër të konkursit ndërkombëtar të organizuar nga Young Architects
Competitions (YAC) dhe është punuar komfort me rregullat e parashtruara, por gjithsesi duke i
kushtuar një kujdes të veçantë punës në grup, konsultave të shumta me mentorin e kësaj teme,
diskutimeve, analizave, propozimeve kundrejt qëllimeve të temës së konkursit, një prej të cilave
ka qenë krijimi i një hapsire të shenjtë për banorët e fshatit Rukomo, fshat ky i vendosur në malin
e Ruandës. Krijimi i një vendi të shenjtë që njëherit do të shërbej edhe si pikë grumbullimi social
për këtë komunitet, që njihet si komunitet që jetojnë larg nga stili i jetës së tronditur të zonave të
mëdha të botës. Këta njerëz kërkojnë hapsira për brendësinë e tyre dhe përjetojnë një kthim
intensiv në shpirtëroren. Në aspektin arkitektonik, objekti përshkon vija të drejta dhe forma
katrore, duke mos pasur dyer apo dritare në mënyrë që ashtu siç është objekt për të gjithë
komunitetin, ashtu të jetë edhe qasja, e lirë dhe pa asnjë barrierë, e mbyllur për aq sa të jetë e
përshtatshme kundrejt kushteve klimatike. Për nga funksioni, kishëza është fokusuar që të ofrojë
objektin me hapsirat e brendshme përkatëse siç janë dhoma e priftit dhe nyjet sanitare si dhe
hapsira e ndërmjeme ku vjen si rezultat i ndërlidhjes mes të jashtmes dhe të brendshmes.
Materiali që dominon në këtë objekt është betoni i armuar, i pigmentuar me ngjyrë të kuqe, jo
rastësisht i përzgjedhur, por duke analizuar frymën arkitektonike që zhvillohet në Afrikë, dhe duke
iu përshtatur kushteve klimatike që vijnë si element i dytë, pas hyjnorës. Objekti edhepse i ngurtë
si material, korrespodon mirë me natyrën pasi vjen në shtrirje me tokën, i ngritur 2088 metra mbi
nivelin e detit, i përshtatur mirë me natyrën dhe kontekstin përreth - njëra prej arsyjeve pse nuk ka
derë hyrëse, por hyrja vjen si vazhdimësi e terenit. Pishat dhe gjelbrimi përreth përveç që japin
pamje piktoreske, luajnë rol edhe në madhështinë e objektit. Hapja e pjesës së tavanit dhe qarja në
murin ballorë ku do të formojnë kryqin jo rastësisht vjen nga drita natyrale, apo eventualisht nga
rrezet e diellit. Në këso objekte shihet si shenjtërore drita që vjen në objekt nga qielli, i jep objektit
madhështi që lidhet ngushtë me besimin dhe atë të paprekshmen.
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2.0 SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)
Fjala “Chapel” rrjedh nga latinishtja e vjetër “Cappa”, që do të thotë "Mantel". Si arritëm nga një
veshje në një ndërtesë? Përgjigja e kësaj pyetje ka të bëjë me një faltore të krijuar për të mbajtur
mantelin e shenjtë të Shën Martinit të Toursit. Më konkretisht, tregimet tradicionale për Martinin
tregojnë se teksa ai ishte akoma ushtar, ai preu mantelin e tij ushtarak në gjysmë për t'i dhënë një
pjesë një lypësi në nevojë. Gjysmën tjetër ai veshi mbi supet e tij si një "kep i vogël" (Latinisht:
capella). Lypësi, siç historitë pretendojnë, ishte Krishti në maskim, dhe Martini përjetoi një
konvertim të zemrës, duke u bërë së pari murg, pastaj abat, pastaj peshkop. Kjo pelerinë u vu në
posedim të mbretërve francez dhe ata mbajtën reliktin me vete gjatë betejave. Në fillim kishëza
(kapella) ka qenë e ndërtuar si pjesë e një kishe më të madhe apo katedrale, si një zonë e shenjtë e
ndarë për ndonjë përdorim specifik, shpesh për të pagëzuar, për mbledhime kushtuar religjionit si
dhe për të lartësuar Virgjëreshën Mari. Më vonë, kuptimi i "kishëzës" u zgjerua për të përfshirë
çdo ndërtesë që strehonte të shenjtën, dhe përfundimisht në një vend adekuat adhurimi.
Ndërsa përdorimi i fjalës "kapelë" nuk është i kufizuar vetëm në terminologjinë e krishterë, ajo më
së shpeshti gjendet në atë kontekst. Sidoqoftë, kuptimi i fjalës mund të ndryshojë nga emërtimi,
dhe kapelat (ndonjëherë të quajtura "dhoma të meditimit") mund të gjenden në shumë spitale,
aeroporte dhe madje edhe selitë e Kombeve të Bashkuara.
2.1 Kishëzat e para në Afrikën e Jugut
Struktura më e hershme katolike e çfarëdo lloji
në territorin e Afrikës së Jugut u ndërtua nga
portugezët para vitit 1506, por deri në vitin
1823 nuk u ndërtua kishëza katolike e qëllimit
për adhurimin publik. Kishëza e parë katolike e
çfarëdo lloji në territorin e Afrikës së Jugut u
ndërtua në Mossel Bay në 1501 - dhe ata
Figura 1. Kishëza e parë katolike në Afrikën e
Jugut, e ndërtuar në vitin 1823, Cape Town.
(Burimi: https://tinyurl.com/yc4spmcp)

eksplorues që e ndërtuan e emëruan gjirin pas
një shenjti katolik, St Blaise. Në një ligjëratë të

titulluar "Fillimet tona" në 1957, Arqipeshkvi Owen McCann nga Cape Town vuri në dukje: "Atje
John da Nova ndërtoi një kishëz të vogël. Ishte vendi i parë i adhurimit të krishterë. Ai shtoi: “Nuk
ka asnjë gjurmë të kësaj kishëze. U shkatërrua ”. Ekzistojnë dy tregime të dëshmitarëve okularë të
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kishëzës, botuar nga George Theal në “ Records of South-Eastern Africa Vol. 1.” - E para është
një letër e 31 gushtit 1506, shkruar nga Moçambique nga zyrtari portugez Pero Coresma drejtuar
mbretit të Portugalisë, duke përmendur që ai njohu Gjirin e São Bras (ose St Blaise)
nga “ermyda…que fez Johão da Nova” (Hermitazhi që bëri John da Nova). E dyta ndodh në një
përshkrim të gjirit nga 1576 i cili përmend dy ishujve. Në tokën e lartë midis tyre, një pjesë e
mureve të një hermide të rrënuar kushtuar Shën Blaise u ndërtua në kohën e zbulimit të rrugës
detare për në Indi. Një vend ujitës në breg të detit ishte afër. Ishte qartë një pikë referimi kryesore
për gjetjen e ujit të freskët. Sidoqoftë, mund të ishte një ekzagjerim për ta quajtur atë një "kishëz".
Një shkretëtirë nuk mund të jetë më shumë se një dhomë për lutje.
2.2 Kapela e humbur holandeze e vitit 1805
Një tjetër kapelë e humbur e pranisë së hershme
katolike në territorin e Afrikës së Jugut është
ajo e tre priftërinjve holandez që shërbyen
shkurtimisht në “Cape Town” në 1805, përpara
se britanikët të merrnin Kepin dhe t'i dërgonin
përsëri në Hollandë. Asgjë nuk dihet nga
ambientet që priftërinjtë holandez u dhanë për
Figura 2. Kishëza Elvis, Holandë 1805
(Burimi: https://tinyurl.com/y9lsxtzn)

një kishëz, por ato u kërkuan nga ushtria
britanike për një spital ushtarak. Një inventar

ose një manifest i anijes së pajisjeve që priftërinjtë holandez morën me vete u botua në një artikull
holandez nga MgrHensen në 1908. Ndër artikujt është një pikturë e madhe e “Fluturimit në Egjipt”
e cila ishte hequr nga korniza e saj për të lehtësuar dërgesën. Mësojmë gjithashtu nga artikulli që
Guvernatori Janssens kishte ndërtuar rrëfime. Synimi ishte që kishëza të pajiset me çdo lehtësi për
të lejuar që liturgjitë solemne të kryhen me festë. Pasi britanikët morën përsipër, katër katolikë
laikë kërkuan guvernatorin ushtarak britanik në shkurt 1806 që ata të mund "ose të punësojnë ose
të blejnë ose të ndërtojnë këtu një ndërtesë jo në qeveri, por me prapësinë e tyre në mënyrë që të
vazhdojnë me të njëjtin ushtrim të adhurimit të tyre ”. Me sa duket kjo nuk ishte kot. Ata do të
duhet të prisnin deri në 1823.
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2.3 Kishëza irlandeze e vitit 1823
Deri në atë moment, Papa Pius VII kishte
krijuar apostolik famullitar të Kepit të Shpresës
së mirë me rajone përreth dhe Ishullin
Madagaskar, megjithëse apostoliku famullitar,
Peshkopi Edward Bede, banonte në Mauritius,
Cape Town. Prifti që shërbeu për Katolikët e
Cape Town ishte një irlandez i ri, Fr Patrick
Scully. Ishte nën vëzhgimin e tij që u ndërtua
Figura 3. Kishëza irlandeze, 1823
(Burimi: https://tinyurl.com/y9ul383m)

kisha e parë e famullisë e Afrikës së Jugut. Ajo
gjithashtu ishte në qendër të një polemike që do

të prishë bashkësinë katolike lokale, duke shkuar deri në çështjet gjyqësore. Dhe është nga ajo
mosmarrëveshje ligjore që mësojmë shumë rreth kësaj kishe të parë, e vendosur në Rrugën
Harrington në zonën që është sot një parking. John Crowly, një nga dy kontraktorët e ndërtesave,
bëri një depozitë gjatë procesit gjyqësor të zhvilluar në 1832, dhe shtypi një vit më vonë në një
koleksion letrash. Crowly deklaroi se ndërtesa filloi në 28 tetor 1822 dhe se puna u krye nën
"drejtimin dhe mbikëqyrjen" e Fr Scully. Crowly kishte "vazhduar në kryerjen e punës së tij, si
murator, deri në mars 1824 nën urdhërat ekskluziv të Fr Scully në të cilën periudhë e tërë puna e
muraturës ishte përfunduar plotësisht".Në të njëjtin botim një dokument tjetër shënon se menjëherë
pas majit 1823 u shfaq një nevojë urgjente për më shumë fonde për "kishëzën e atëhershme në
rritje" e cila u plotësua me avancimin e kredive dhe "përpjekjet e disa individëve, por më
veçanërisht ... ndihmën monetare të të ndjerit JW Böhmer ”. Ende ishte e papërfunduar në 1828
kur klerikët organizuan vepra atje, por sigurisht që ishte në përdorim nga korriku 1824. Në korrik
1833, pasardhësi i Fr Scully, Fr Rishton, renditi pasurinë e luajtshme të kishëzës, të regjistruar në
librin e tyre të procesverbalit, i cili tani është në arkivat e Cape Town. Shumë artikuj në inventar
përputhen me ato në manifest. Edhe pse lënda nuk është e regjistruar, një "altarpiece" e përmendur
me siguri duhet të jetë piktura e Fluturimit në Egjipt të sjellë nga Holanda në vitin 1805. Kjo
shpjegon mjaftueshëm përkushtimin e katedrales në Cape Town (dhe përkushtimin e vikariatit) në
Shën Marinë të Fluturimit në Egjipt.
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2.4 Kishëzat bashkëkohore
Hapësirat e shenjta ngadalë po largohen nga detajet e ndërlikuara të barokut dhe gotikës të
arkitekturës tradicionale të kishave dhe po kalojnë në modele më të pastra, të ndritshme, më
minimale. Teksa një katedrale klasike me të gjitha tiparet e saj dhe xhamat e pikturuar (të njohura
si vitrazhe) nuk do të pushojë kurrë së transmetuari çudi dhe frikë, diçka tjetër ndodh tek modelet
moderne të kishëzave dhe katedraleve, ato nxisin reflektim të brendshëm dhe mprehin
përqendrimin e adhuruesve mbi bukurinë e mjedisit natyror të ndërtesës . Më poshtë janë të listuar
disa struktura bashkëkohore që “përqafojnë” të ardhmen në vend se t'i përmbahen të kaluarës.

See-through Church by Gijs Van Vaerenbergh, 2011, Belgium
Kisha Transparente e Gijs Van Vaerenbergh, 2011, Belgjikë
Kjo kishë mahnitëse, e projektuar nga arkitektët
belgë Pieterjan Gijs dhe Arnout Van Vaerenbergh,
bënë të mundur depërtimin e rrezeve të diellit
mbrenda objektit me dizajnin transparent qe ka. E
vendosur në rajonin belg në Haspengouw, kisha është
pjesë e një instalimi afatgjatë të artit të quajtur ZOUT i cili synon të vendosë struktura të veçanta në
vende publike në Hollandë gjatë pesë viteve të
ardhshme. Kisha është e ndërtuar nga 100 shtresa të
grumbulluara dhe 2000 shtylla të pllakave të çelikut
dhe

kisha

mund

të

duket

plotësisht

solide

(voluminoze) ose duket se zhduket tërësisht, në
varësi të këndvështrimit tuaj.

Figura 4.Kisha në Belgjikë, Gijs Van Vaerenbergh
(Burimi: https://weburbanist.com/2011/12/16/modern-religion-13-contemporary-churcheschapels/?fbclid=IwAR3FAmoNoOypnTZ5YV_vqoOLl9Rzz2fjCkAfYKRWKmwcyo6BTw_z5wwcSj8)
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Sunset Chapel by BNKR Arquitectura, 2011, Mexico
Kishëza e Diellit nga BNKR Arkitektura, 2011, Meksikë
Duke u dukur më shumë si një skulpturë gjigande
publike sesa një strukturë në të cilën mund të hyni në të
vërtetë, Kishëza e Diellit nga BNKR Arkitektura është
një kishëz nga betoni, përkujtimore që shërben si vend
për t’i vajtuar më të dashurit tanë, që ndodhet në
Akapulko, Meksikë. Kishëza është e fortë si strukturë
dhe njëkohësisht e hapur, me pllaka dhe mure qelqi që u
japin vizitorëve pamje të bukur të detit. Vizitorët ngjiten
në një shkallë për të arritur në kishëzën e ngritur, e cila
ishte ngritur mbi nivelin e pemës dhe pranë gurëve.
Figura 5. Kishëza në Meksikë, BNKR Arkitektura
(Burimi: https://weburbanist.com/2011/12/16/modern-religion-13-contemporary-churcheschapels/?fbclid=IwAR3FAmoNoOypnTZ5YV_vqoOLl9Rzz2fjCkAfYKRWKmwcyo6BTw_z5wwcSj8)
Chapel of Reconciliation, Peter Sassenroth and Rudolf Reitermann, 1999, Germany
Kishëza e Pajtimit, Peter Sassenroth dhe Rudolf Reitermann, 1999, Gjermani
Kjo kishë jo vetëm që është e bukur në thjeshtësinë e saj, por
është gjithashtu shumë domethënëse - më shumë, ndoshta,
sesa shumica e ndërtimeve të reja. Kjo së pari për shkak të
faktit se Kishëza e Pajtimit është ndërtesa e parë publike e
ndërtuar nga materialet e tokës, ne 150 vitet e fundit në
Gjermani. Por edhe më shumë se kaq, rëndësia e saj shtohet
duke e ditur se kjo kishëz është rindërtim i kishës së vjetër,
muret e së cilës nuk janë rrënuar por vetëm janë vazhduar.
Peter Sassenroth dhe Rudolf Reitermann deklaruan: “Muret e

tokës së përplasur u bënë duke përdorur argjilë të përzier me
mbetjet e tokës të ish kishës, e cila ishte e ndërtuar në 1894”.
Figura 6. Kishëza në Gjermani
(Burimi: https://weburbanist.com/2011/12/16/modern-religion-13-contemporary-churcheschapels/?fbclid=IwAR3FAmoNoOypnTZ5YV_vqoOLl9Rzz2fjCkAfYKRWKmwcyo6BTw_z5wwcSj8)
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2.5 Historiku - Rukomo, Ruanda, Afrikë
Qeniet njerëzore ushqejnë pyetje që janë më të mëdha se mendja e tyre. Ata mbajnë dëshirat që
janë më të dashura se zemra e tyre. Disa nga kryeveprat më të mëdha të arkitekturës antike nuk
janë ndërtuar për të përmbushur nevoja të jashtëzakonshme. Tempujt, piramidat dhe katedralet
janë ndërtuar si shprehje e besimit të një komuniteti. Ata janë simboli i një dëshire të vazhdueshme
për transcendencë. Ata qëndrojnë për një dëshirë të lindur dhe të pashuar për hyjninë. Kudo ku ka
një komunitet, ka një hapësirë të shenjtë. Rukomo është një fshat i largët i vendosur në malin e
Ruandës. Rukomo është zemra e paarritshme e një kontinenti të paarritshëm. Fëmijët e një historie
të tillë ende i kujtojnë njerëzit për indiferencën dhe apatinë që prekin "Bota e Parë". Pavarësisht
se kanë pak, këtu njerëzit buzëqeshin shpesh. Këta njerëz jetojnë larg nga stili i jetës së tmerrshme
të zonave të mëdha të botës. Këta njerëz kërkojnë hapsira për brendësinë e tyre dhe përjetojnë një
kthim intensiv në shpirtëroren. Kishëza Ruanda është për secilin prej tyre. Kishëza Ruanda është
konkurs internacional i organizuar nga YAC kushtuar komunitetit të Rukomos. Ai synon dhurimin
e një kishëze për besimtarët dhe komunitetin fetar vendor. Do të jetë një vend i paqes dhe pajtimit,
ku të festoni ose të meditoni, pavarësisht nga mosmarrëveshjet dhe dallimet. Do të jetë një vend
ku të bashkohen në dëshirën e përjetësisë. Një nga temat më interesante për brezat e arkitektëve
ka qenë gjithmonë hapsira e shenjtë. Me konkursin Ruanda modelimi i një hapsire të tillë do të
ofrojë një mundësi shtesë. Përmes arkitekturës bashkëkohore, arkitektët do të kenë mundësinë të
mbështesin një prej zonave më të varfra të planetit. Ai synon dhurimin e një monumenti të vërtetë
për Rukomon. Do të jetë një simbol i solidaritetit dhe bashkëpunimit global, dhe gjithashtu një
kryevepër arkitekturore kushtuar një prej mistereve më të pakapshme të historisë: hyjnores.

Figura 7. Rukomo, Ruanda – Afrikë
(Burimi:https://bustler.net/competitions/6579/rwa
nda-chapel)

Figura 8. Rukomo, Ruanda – Afrikë
(Burimi:https://bustler.net/competitions/6579/
rwanda-chapel)
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PROGRAMI – RWANDA CHAPEL (KISHËZ NË RUANDË)
3.0 DEKLARIMI I PROBLEMIT
Në traditën katolike ka një ndërprerje historike në konceptimin e hapsirës së shenjtë. Nga njëra
anë, ka shekuj histori dhe vendet e adhurimit të saj të lidhura. Nga ana tjetër, ka disa dekada
përpjekjesh dhe eksperimentimesh që nuk kanë qenë bindëse apo të përfunduara. Në 1962, Këshilli
i Dytë i Vatikanit ndryshoi plotësisht ritin katolik. Ai synonte arritjen e besimtarëve më të
vetëdijshëm dhe pjesëmarrës. Prifti nuk ishte më protagonist i riteve të shenjta. Që nga ai moment,
i gjithë komuniteti u ftua të luante një rol aktiv në jetën kishtare. Vendi i adhurimit ishte bërë një
vend që synonte të lehtësonte marrëdhëniet në mes priftit dhe asambleistëve. Ata të dy janë të
përfshirë në një përpjekje aktive për të dëgjuar dhe bashkuar me hyjnoren. Sidoqoftë, ky vend
shkon përtej funksionit të tij. Ajo gjithashtu duhet të jetë një referencë për vetë bukurinë hyjnore.
Një kishë duhet të jetë një vend adhurimi. Sidoqoftë, ai gjithashtu duhet të jetë vendi i zbulesës së
hyjnores. Duhet të jetë një shenjë e dukshme që ushqen, ngre dhe ringjall besimin. Në këtë drejtim,
ekziston një literaturë e rëndësishme që synon të disiplinojë projektin e hapsirës së shenjtë. Me
anë të kësaj vijon një listë e elementeve, kuptimeve, përdorimeve dhe përbërësve kryesorë të saj:
1. Kuptimi i bashkësisë: një kishë është shtëpia e komunitetit të besimtarëve. Është një projekt
shoqëror për një komunitet, i cili ka kulturën, historinë dhe ndjeshmërinë e vet. Prandaj, nuk është
e mundur të projektohet një vend adhurimi pa marrë parasysh komunitetin që do të jetojë në të.
Për këtë arsye, arkitektët do të duhet të përqendrohen në të gjithë elementët lokalë që
karakterizojnë referencën e komunitetit Clarian dhe Ruandës. Vetëm duke bërë këtë, ndërtesa e
kishëzës në të vërtetë do të jetë streha dhe shprehja e këtij komuniteti të vogël.
2. Kuptimi i identitetit: me shekuj traditë vërtetoi se vendi i adhurimit shpesh ka qenë pika
qendrore dhe pika referuese e konstruksioneve dhe agregateve urbane. Qyteti mesjetar është
shembulli më i mirë i një trendi të tillë. Pavarësisht nëse është një kontekst urban apo rural,
ndërtesa e kishëzës duhet të pasurojë vendin ku është vendosur. Ajo duhet të bëhet pikë referente.
Në këtë kuptim, projekti i kishëzës do të duhet të merret me projektin e ambienteve të brendshme,
konstruktin e ndërtesës por edhe zonën përreth. Në këtë mënyrë, ndërtesa do të përdoret në
përputhje me funksionin e saj të monumentit dhe elementit referues arkitektonik për zonën.
3. Hapsira: në mënyrë që kishëza të jetë funksionale do të duhet të përbëhet nga hapsirat vijuese:
a) atriumi: kjo është zona e hyrjes në kishëz. Është një hapsirë që përcakton një pauzë midis hyrjes
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dhe ritualeve; b) salla: kjo është zona me dyshemetë dhe ulëset. Këtu besimtarët mund të marrin
pjesë në të gjitha momentet e jetës fetare (lutja individuale dhe e komunitetit); c) prezbiteria
(sakristi): kjo është zona kushtuar priftit. Duhet të jetë krejtësisht e dukshme dhe e qasshme.
4. Pikat kyçe: e gjithë Mesha Katolike sillet rreth elementeve thelbësore që përbëjnë çdo kishë.
Elemente të tilla duhet të tërheqin vëmendjen e besimtarëve; a) altari: ajo është e vendosur në
selinë e priftit. Altari është elementi qendror dhe më i rëndësishëm i kishës. Duhet të orientohet
drejt asamblesë. Duhet të jetë krejtësisht e dukshme. Për më tepër, ajo duhet të jetë me përmasa të
vogla dhe pa mobilje fikse; b) foltorja: është e vendosur në zonën e priftit. Është vendi nga i cili
prifti lexon Shkrimet e Shenjta. Duhet të jetë i dukshëm dhe kuptimplotë. Sidoqoftë, duhet të jetë
më pak i rëndësishëm se altari. Në çdo rast, do të duhet të jetë vizualisht në përputhje me të;
c) zona me karrige për festa: është e vendosur në pjesën në mes të altarit dhe ulëseve. Asambleja
duhet ta shohë me lehtësi. Është vendi i kremtuesit. Nga këtu, ai mund të drejtojë komunitetin kur
nuk është në foltore ose në altar. Kjo zonë përfshin një numër adekuat të vendeve dhe një foltore.

3.1 Përshkrimi i kushteve klimatike
Rukomo shtrihet në 2088m lartësi mbi nivelin e detit. Klima këtu është e butë, dhe përgjithësisht
e ngrohtë dhe e butë. Në dimër, ka shumë më pak reshje shiu sesa në verë. Klima këtu klasifikohet
si Cwb nga sistemi Köppen-Geiger. Në Rukomo, temperatura mesatare vjetore është 16.5 ° C |
61.8 ° F. Reshjet këtu janë rreth 1079 mm | 42.5 inç në vit. Reshjet janë më të ultat në korrik, me
një mesatare prej 11 mm | 0.4 inç. Shumica e reshjeve bien në prill, me një mesatare prej 189 mm
7.4 inç. Me një temperaturë mesatare prej 16.8 ° C | 62.2 ° F, shtatori është muaji më i nxehtë i
vitit. Në maj, temperatura mesatare është 16.2 ° C | 61.2 ° F. Është temperatura mesatare më e ulët
e tërë vitit. Midis muajve më të thatë dhe më të lagësht, ndryshimi në reshje është 178 mm | 7 inç.
Temperaturat mesatare ndryshojnë gjatë vitit me 0.6 ° C | 33.1 ° F.
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4.0 METODOLOGJIA
Gjatë implementimit të idesë dhe zhvillimit të saj nëpër faza, na kanë ndjekur disa metodologji që
janë bërë pjesë e projektit duke ndihmuar dhe duke drejtuar në zbulim idenë, prej nga dhe fillon
projekti. Ka shumë metodologji, por ndër kryesoret janë:
4.1 Thjeshtësia - determinon t’gjithë objektin dhe punën që është bërë deri tek zgjidhja e
funksionit dhe formës së objektit. Thjeshtësia qëndron e mbështetur me të bukurën, ngjitur
përkitazi me t’veqantën, me atë që syri i njeriut përcepton dhe e sheh si të fuqishme. Është
mbresëlënëse se si një thjeshtësi e aplikuar nga ana e arkitektit, ka aftësi të zgjojë një ndjesi kaq të
fuqishme. Ky ka qenë edhe qëllimi kryesorë i projektit tonë, të ngjallim një ndjenjë madhore tek
secili individ që viziton objektin.
4.2 Proporcioni - “Proporcioni nënkupton korrespondencën në mes të përmasave të elementeve
të një vepre si terësi, dhe korrespodencën e terësisë me një pjesë të zgjedhur si standard.” Vitruvius. Proporcioni paraqet relacion dhe raport harmonik, krahasues dhe të duhur të një pjese
me tjetrën apo të tërësisë së një dizajni me madhësinë, kuantitetin apo shkallën. Në rastin konkret,
lidhja e objektit me natyrën është bërë proporcionalisht me lidhjen e njeriut me objektin.
4.3 Simetria - thënë shkurt është thjesht një formë që është e kthyer pikërisht si një tjetër. Në
arkitekturë, simetri i referohet gjeometrisë së një ndërtese, pasi ndërtesa është e njëjtë në të dy anët
e boshtit. Përgjithësisht identifikojmë tri lloje të simetrisë: reflkim (blaterale), rotacion (radiale)
dhe transferim dhe përdoret zakonisht në arkitekturë duke krijuar dy anët si imazhe pasqyruese të
njëri-tjetrit dhe mund të jenë vertikale (lart dhe poshtë) ose horizontale (përgjatë aksit). Shembulli
më i mirë që pershkruan simetrinë në arkitekturë është: Villa “ La Rotonda” e Andrea Palladios.
4.4 Peisazhi – i konsideruar përgjithësisht si topografi, vegjetacion por edhe si vizurat përreth
lokacionit – është një përcaktues i fuqishëm në dizajnin e një objekti arkitektonik sa i përket qasjes
“specifike me lokacionin”. Peisazhi mund të na dërgoj në përvetësimin e profilit të caktuar për
objektin apo materialet që do ta sendërtojnë atë. Së këndejmi, struktura dhe forma e objektit, në
këtë rast kishëzës, adaptohet me konditat e lokacionit, duke u nisur nga fakti se çdo konditë e re
dërgon në zgjidhje unike arkitektonike.
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5.0 KONCEPTUALIZIMI
“Çdo problem i zhvillimit ideor fillon me përpjekje për të arritur “përshtatshmëri” në mes të dy
entiteteve: formës dhe kontekstit të saj. Forma është zgjidhja e vet problemit të parashturar,
konteksti definon vet problemin”
Christipher Alexander

Konceptualizimi është pjesë e rëndësishme në zgjidhjen e një problematike në arkitekturë dhe jo
vetëm, dhe si shpeshherë nis nga një shkëndijë e nje ideje, pastaj bartet tek formimi i një imazhi
ideor mental ku dizajni përmes skicave gjithnjë i paraprinë fazës së projektimit. Sa i përket pjesës
së procesit të dizajnimit, hapi i parë ishte shqyrtimi i literaturës, analizat e përgjithshme të kushteve
që konkursi internacional ofronte, definimi i problemit, përparësitë dhe mangësitë e lokacionit etj.
E gjitha kjo punë u bë me qëllim që faza e projektimit të ngrihej mbi një gjenezë të fuqishme
analizash kontekstuale. Krejt në fund, definuam se zgjidhja e problematikës së këtij projekti mund
të përceptohet në disa diagrame që ofrojnë shtjellimin e krejt idesë:

5.1 Gjeometria – vjen si pikë e parë ne gjenerimin e formës së objektit. Duke marrë për ilustrime
format e rregullta gjeometrike si rrethi, katërkëndëshi, katrori e trekëndëshi si dhe ndërlidhjet mes
tyre u bë më e lehtë puna jonë në vazhdim.

Figura 9. Diagrami i formave gjeometrike
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5.2 Simetria dhe balanca – bënë të mundur që objekti të jetë i koncentruar aty ku duhet. Në rastin
tonë epiqendra e objektit është aty ku bëhet ndërlidhja e asaj të jashtmes me të brendshmen. Perveç
kësaj, me anë të simetrisë dhe balancës u bë e mundur që objekti të jetë lehtësisht i qasshëm si dhe
i kapshëm për vrojtuesit dhe vizitorët.

Figura 10. Diagrami i simetrisë dhe balancës

5.3 Qasja ̸ Qarkullimi -është e lehtë dhe direkte si në teren ashtu edhe përbrenda objektit dhe këtë
gjë specifikisht e mundëson tipi i projektimit të objektit që është pa asnjë barrierë, derë apo dritare
në mënyrë që të kenë qasje të lirë dhe direkte të gjitha kategoritë e vizitorëve, përfshirë këtu
personat me nevoja te veçanta, nënat me karrocë, personat e moshuar, fëmijët, etj.

Figura 11. Diagrami i qasjes - qarkullimit
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5.4 INTERPRETIMI IDEOR I PROJEKTIT
5.4.1 Situacioni
Sa i përket situacionit të ngushtë, organizimi i objektit në tërësi është bazuar në projektimin dhe
formësimin e objektit duke ndjekur princin themelor të konkursit, që është projektimi i kishëzës
që do të jetë një epiqendër grumbullimi e solidarizimi për banorët e fshatit Rukomo. Pa lënë anash
asnjëherë historinë e ndërtimit në Ruandë, objekti jonë është përshtatur jashtëzakonisht mirë në
lokacionin e dhënë për projektim duke u azhurnuar edhe me pishat që e rrethojnë objektin dhe i
shtojnë edhe më tutje madhështinë objektit që kryesisht është i projektuar për t’madhëruar hyjninë.

Figura 12. Situacioni i ngushtë
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5.4.2 Baza dhe prerja karakteristike

Figura 13. Baza dhe prerja karakteristike
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5.4.3 Renderi nga hapsira e jashtme
Renderimi paraqet fazën finale të një projekti dhe si i tillë bëhet për shkak të nevojës për t’krijuar
imazhe imagjinare se si një projekt do të ngjajë pas ndërtimit, realizimit. Këtë gjë na e mundesojnë
kompjuterët kurse rezultatet e shfaqjes së një modeli të tillë mund të quhen render. Renderi më
poshtë jep informacionet vizuale se si duket objekti jonë në relacion me kontekstin rrethues gjatë
pjesës së ditës, njëashtu edhe materialet e përdorura, proporcionalitetin etj.

Figura 14. Imazh i renderuar i kishëzës
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5.4.4 Renderi nga hapsira e ndërmjeme
Imazhi i renderuar më poshtë paraqet hapsirën e ndërmjeme, hapsirën lidhëse në mes
të jashtmes dhe të brendshmes. Kjo pjesë jep epiqendrën e kishëzës, nga e cila pjesë
bëhet hyrja për në sallën e lutjeve dhe dalja nga kishëza. Kjo hapsirë nuk është fare
e mbuluar për arsye që të transmetojë ndjenjën e madhështores tek audienca.
Materiali i betonit klasik si dhe atij të pigmentuar (me ngjyrë e kuqe) e munësojnë
një gjë të tillë, dhe ofrojnë freski kundrejt vapës së madhe që mbizotëron Ruanda.

Figura 15. Imazh i renderuar i kishëzës
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5.4.5 Renderi nga hapsira e brendshme
Ky render lë të kuptojmë se si duket hapsira e brendshme, relacioni i së jashtmes me të
brendshmen, ku drita që vjen nga lart dhe i përmbush qarjet në mur dhe në tavan krijon kryqin, të
cilin do e shoh e tërë audienca si një përshendetje nga madhëria. Kjo pjesë e kishëzës njëherit është
edhe pika kulminante e tërë projektit.

Figura 16. Imazh i renderuar i kishëzës
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5.4.6 Modeli fizik – Maketa

Figura 17. Modeli fizik

Figura 18. Modeli fizik
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Figura 19. Modeli fizik

Figura 20. Modeli fizik
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6.0 EPILOGU
Përfundimisht, reagimi ndaj kontekstit shihet si koncept mirë i trajtuar, duke u bazuar në atë se
projektimi i objektit të kishëzës është bërë ashtu që për nga pamja e jashtme të ngjasojë me objektet
tjera, do të thotë që nuk është e domosdoshme që nga jashtë të identifikohet si objekt fetar,
religjioz, në rastin tonë kishëz. Në fakt arkitektët e periudhës bashkëkohore tentojnë kushtimisht
ta evitojnë këtë dukuri. Materialet e përdorura janë trajtuar mirë dhe ngjasojnë me materialet
rrethanore, në mënyrë që t’i përshtatemi kulturës dhe traditës së vendit të projektimit, gjegjësisht
Ruandës. Edhe pjesa e trajtimit të objektit si objekt kushtuar religjionit nuk ka munguar, veçse
jemi kujdesur që ajo të vjen në dukje në hapsirat e brendshme, me qarje në murin ballorë dhe në
pjesën e tavanit ku edhe formohet kryqi – element identifikues i krishterizmit. Përveç praktikimit
të fesë, në këtë objekt mund të mbahen tubime të ndryshme për banorët e fshatit Rukomo, mund
edhe të shërbejë si klasë shkollore për fëmijët e shumë e shumë funksione të tjera. Shkurtimisht,
i gjithë objekti është trajtuar si një produkt multifunksional i zhvilluar në pikëpamjen e tërësisë.
Ideja është që si vizitorit ashtu edhe vendasit, të i krijohet mundësia e një hapsire ku ai mund të
përballet me hyjninë, të gjejë frymëzim, lehtësim, inspirim, qetësi...
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7.0 ANEKS

Figura 21. Skicat para dizajnimit të objektit

Figura 22. Përzgjedhja e

Figura 23. Skicat për

Figura 24. Renderi

emrit për konkursin

formën e altarit

përballë realitetit
konkursin
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Figura 25. Konglamorimi i modelit fizik
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10.0 WEB FAQET
1. YAC – Young Architects Competition
https://www.youngarchitectscompetitions.com/
2. WEB Urbanist
https://weburbanist.com/
3. Climate Data
https://en.climate-data.org/
4. De Zeen
https://www.dezeen.com/?s=chapel&hPP=40&idx=vetg_livesearchable_posts&p=0&fR%5Bpos
t_type_label%5D%5B0%5D=&is_v=1
5. Archidaily
https://www.archdaily.com/search/all?q=chapel&ad_source=jv-header
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